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МУНИС ХОРАЗМИЙНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА МАЪРИФИЙ ҚАРАШЛАРИ
Сапаев Ғуломжон Бахтиярович
Урганч давлат университети мустақил изланувчиси
Аннотация: Ушбу мақола шоир Мунис Хоразмийнинг таълим-тарбия ва
маърифатпарварлик қарашларига бағишланган бўлиб, илм ва маърифатнинг жамият
ҳамда мамлакат тараққиётидаги аҳамияти кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, Муниснинг
саводли ва билимли бўлишга даъват этувчи ғоялари, у яшаган даврдаги олим, муаллим ва
шоирларга нисбатан ижтимоий адолатсизли ҳақидаги фикрлари баён этилган.
Калит сўзлар: Мунис, маънавий мерос, маърифатпарварлик, таълим, илм-фан,
ижтимоий-маърифий қарашлар, “Саводи таълим”, “Мунис ул-ушшоқ”, устоз, ёзув ва
хуснихат, жамият, бахтли ва бахтсиз кишилар, ижтимоий адолатсизлик.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МУНИСА
ХОРЕЗМИ
Сапаев Гулямжон Бахтиярович
Cоискатель Ургенчского государственного университета
Аннотация: Данная статья посвящена просветительскому мировоззрению поэта
Муниса Хорезми, где особое внимание уделяется его духовно-нравственным взглядам.
Также проанализирована роль науки в обществе и стране как феномен его развития. А
также, изложены идеи Муниса, призывающие к грамотности, социальной
несправедливости об его отношении к ученым, педагогам и поэтам своего времени.
Ключевые слова: Мунис, духовное наследие, просветительство, образования, наука
и знания, социально-просветительские взгляды, “Саводи таълим”, “Мунис ул-ушшоқ”,
учитель, письменность и каллиграфия, общество, счастливые и несчастливые люди,
социальное несправедливости.
EDUCATIONAL, ETHICAL AND MORAL VIEWS OF MUNIS KHOREZMI
Sapaev Gulomjon
Researcher of Urgench State University
Abstract: This article covers the educational and enlightenment views of the poet Munis
Khorezmi and shows the importance of science and education in the development of society and the
country. It also includes Munis`s ideas to encourage reading and writing skills of students, literacy
and knowledge, as well as his thoughts about social injustice against the scientist, teachers and
poets of his day.
Keyword:. Munis spiritual inheritance, enlightenment, education, science, socio-ethical
views, “Savodi ta’lim”, "Munis ul-ushshoq", teacher, handwriting and calligraphy, society, happy
and unhappy people, social injustice.
Тарихдан маълумки, барча замонларда ҳам жамиятда илм-фан ва маърифат
аҳли қадрланиб, зиёлилар ва касб-ҳунар эгалари эъзозланиб келинган. Чунки давлат
ва жамият тараққиёти ёш авлоднинг яхши таълим-тарбияси ва илм-фан
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чўққиларини эгаллашларига боғлиқдир. Зеро, Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Бир ҳақиқат барчамизга яхши
маълум: илм ва изланиш бўлмаган жойда ҳеч қандай ривожланиш, юксалиш ва
умуман, бирор-бир соҳанинг келажаги бўлмайди”[1].
Ушбу ҳақиқат нафақат бугунги кун учун долзарб аҳамиятга эга, балки ўтмишда
ҳам маърифатга, таълим-тарбия ишларига катта эътибор берилган, ёш авлодни
тарбиялаш, билимли қилиш уларга касб ва илм сирларини ўргатиш ўша даврда
яшаб ижод этган буюк аллома ва мутафаккирларимиз ижодининг диққат
марказида бўлган. Марказий Осиё мутафаккирлари ўз асарларида таълим-тарбия,
илм-фан ва касб-ҳунарга оид илғор ғояларни илгари суриб, қашшоқлик ва жаҳолат
ботқоғидан қутилиш, фаровонликда яшаши учун фарзандларни ёшликдан ўқишга,
илм ўрганишга, жамиятга муайян касб эгаллашга даъват этишган.
Ўз асарлари ва ижодида ана шундай маърифий ғояларни илгари сурган
мутафаккир олимлардан бири бу XVIII-XIX асарларда Хоразмда яшаб ижод этган
Мунис Хоразмийдир (1778-1829). У ўз даврининг йирик маърифатпарвар
шоирларидан бири бўлиб, унинг ижодида таълим-тарбия, ўқиш ва ёзиш, илм
ўрганиш ва касб-ҳунар масалаларига катта эътибор берилган. Шоир ўз асарларида
таълим-тарбиянинг долзарб масалаларини кўтариб чиқди ва жамиятда
саводлиликнинг аҳамиятини кўрсатиб берди.
Шоир ўз асарларида шундай маърифий қарашларни илгари сурдики, ўз даври
ва ундан кейинги адабий муҳитга, маърифатчилик харакатларига ижобий
таъсирини кўрсатди. У ўз ижодий мероси ва шеъриятида халқни қашшоқликдан
қутқариш, жаҳолатдан узоқ тутишга ва нодонлар билан ҳамсуҳбат бўлмасликга
чақириб, бунинг ягона йўли сифатида кишиларнинг илм ўрганишга, билимли
бўлишга, ёшларнинг таълим олишга даъват этади:
Аҳли дониш бирла ҳар дам айлангиз базм китоб,
Жамъи нодонлар била изҳори улфат қилмангиз.[2]
Мунис таълим олиш ва илм ўрганиш ҳар бир кишининг ҳаётдаги энг муҳим
қуроли деб билиб, унинг назарида билим олишнинг энг қулай фурсати бу ёшлик
давридир. Бу тўғрида тадқиқотчи олим С.Ҳасанов шундай ёзади; “Илм-ҳунарда
камол топишнинг энг муҳим фурсати “фасли шабоб” – ёшлик давридирким, Мунис
илм ўрганишда бу ғанимат фурсатни қўлдан бермасликни таъкидлайди:”[3]
Камол касбида, Мунис, шитоб қилки, эрур,
Ҳаёт фурсатиким бедаранг фасли шароб.[4]
Дарҳақиқат, Мунис илм-маърифатнинг жамият тараққиёти ва инсон ҳаётидаги
тутган ўрнини, турмуш фаровонлигини таъминлашдаги ролини ўз даврининг зиёли
вакилларига қараганда эртароқ ва яхшироқ англаган эди. Зеро, Мунис ёшлигиданоқ
мунтазам мактаб ва мадрасаларга бориб, таълим олган, шу даврнинг кўплаб олим ва
шоирлар билан доимо мулоқотда бўлиб, илм ўрганишга ҳаракат қилган:
Гоҳи мактаб ичра кириб шодком,
Мадраса сори айлаб хиром,
Қаю ерда аҳбоб базм айласа,
Тараб иртикобиға азм айласа,
Ўзимни алар ичра солур эрдим,
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Кўнгил қонғунча баҳра олур эрдим. [5]
Мунис халқнинг маърифатли ва саводли бўлиши нафақат жамият ёки
инсонларнинг ўзи учун, балки мамлакатнинг келажак истиқболи, тараққиёти айнан
илм-фан ривожига боғлиқ деб ҳисоблайди.
Мунис ўз асарларида ёшларнинг илм ўрганиши, сифатли таълим-тарбия
олишига оид қимматли ғояларни илгари суриб, халқни саводли қилиш, ёшларнинг
ўқиш ва ёзишни билишларининг аҳамиятини кўрсатиб беради. Шоирнинг таълимга
оид қарашларини кўплаб асарларида учратиш мумкин. Улар ичида илк
асарларидан бўлмиш “Саводи таълим” номли рисоласи диққатга сазовор бўлиб, бу
асар ўша давр учун ёшларнинг таълим-тарбияси, халқнинг саводли ва илм
ўрганишга бўлган қизиқишини кучайтиришда,
ўқишни, ёзув ва хусниҳатни
ўрганишда муҳим услубий манба сифатида аҳамиятга эга бўлган. Зеро, тадқиқотчи
олим Ҳ.Ҳасанов таъкидлаганидек, “Мунис ўз даврининг педагог олими сифатида, ...
болаларнинг хат-савод чиқаришларини, илм ўрганишларини бир қадар
осонлаштириш мақсадида “Саводи таълим” асари(1803)ни яратди.”[6]
Бу рисола ўқиш, ёзувни тез ва осон ўрганиш, чиройли хат ёзишни ўзлаштириш
ва ҳуснихат масалаларига бағишланган бўлиб, тил, ёзув ва ҳуснихатнинг жамият
ҳаётидаги, айниқса маънавий бойликни келажак авлодга етказишдаги аҳамияти
кўрсатиб берилган. Мунис фикрича, агар ёзув, хат бўлмаса кишилик жамиятидаги
эришилган муваффақиятлар, маънавий ютуқ ва илмий бойликлар келажак авлодга
етказилмаган бўлар эди:
Ҳар сўзки, кўнгулдин ўлди мавжуд,
Хат бўлмаса, бўлғай эрди нобуд...
Хат айлар ўз аҳлини мукаррам,
Ҳаттиға чекиб улусни ҳар дам. [7]
Шу билан бирга мазкур асарда ўша даврдаги ўқитиш услубини танқид қилган,
алифбо ва ёзувдаги камчиликларини кўрсатиб ўз тавсияларини бериб ўтган.
Масалан, тадқиқотчи олим Ю.Юсупов(Аёмий) ушбу асар ҳақида шундай дейди:
“Мунис рисоланинг назарий қисмида бу асарни ёзишдан кўзда тутган мақсади, тил,
хат(ёзув) ва ҳуснихатнинг жамият олдидаги социал функцияси ҳақида муфассал
маълумот берди. Хусусан, ёзувнинг кишилик тарихини яратишда зўр аҳамиятга
молик эканини қайта-қайта уқтириб ўтди. У ёзув ана шундай нодир ижтимоий
қурол экан, бунинг учун даставвал савод чиқариш керак, савод чиқариш учун эса
мавжуд араб алифбосини енгиллаштириш, соддалаштириш шарт, деган хулосага
келди.”[8] Чунки, мутафаккир ўша даврдаги эскича таълим бериш, араб алифбоси
ва ёзувни ўргатиш услубини талабга жавоб бермаслигини таъкидлаб, амалдаги
алифбони ўрганиш ва ўзлаштириш жуда қийин деб ҳисоблайди. Муниснинг
фикрича, болалар мадрасаларга бориб ўқиётган бўлсада, аслида кўп вақтини беҳуда
қироатхонлик билан ўтказардилар, улар ўзлари тушунмаган арабча сўзларни ўқиб,
Қуръон сураларини кўр-кўрона ёдлар эдилар.
Шу ўринда айтиш жоизки, Мунис ўзининг таълимга оид қарашлари билан
бир қаторда, таълим-тарбия берувчи, ёзиш ва ўқишни ўргатувчи, илм берувчи устоз
ва мударрисларни жуда ҳам эъзозлаган, асарларида зиё тарқатувчи кишиларни
доим қадрлашлари ва эъзозлашларини тарғиб қилган.
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Бундай қарашларини ўз устозларига нисбатан айтган илиқ фикрлари ва
муносабатида ҳам кўрса бўлади. Айниқса, биринчи бўлиб ёзишни ва ўқишни
ўргатган устозини жуда эъзозлаб, у ҳақда жуда яхши фикрларни айтади. Мунис,
устозидаги фазилатларини санаб, билимини Ибн Ҳожибга ўхшатади:
Илм ичра адили Ибн Ҳожиб,
Илм аҳлиға эҳтироми вожиб.
Хаттидин ўлуб хужаста таълим,
Таълим фани хатиға таслим. [9]
Муниснинг устоз ва муаллимларни эъзозлаши, бу касб эгаларини жуда
қадрлаши ва улар ҳақидаги қарашлари, Навоийнинг устоз ва муаллимлар ҳақидаги
ғояларига ўхшайди. Зеро, шоир Навоийни ўзига устоз деб билган.
Ҳақ йўлида ким сенга бир ҳарф ўқитмиш ранж ила,
Айламак бўлмас адо онинг ҳақин юз ганж ила.[10]
Афсуски, Мунис яшаган давр, ижтимоий-сиёсий вазият ва муҳит таълим, илммаърифат ривожига тўсқинлик қилган, шароит ва муносабат сабаб зиёлилар,
маърифатпарвар олимлар хорлик кун кечирган. Шоҳ ва амалдорлар илм аҳлини,
зиё тарқатувчи мударрис ва олимларни, ҳунарли кишиларни қадрлашмаган,
адолатсизлик ва жаҳолат устун бўлиб, зиёлилар ва шоирлар аҳволи ачинарли ҳолда
бўлган. Шу сабабдан маърифат ва маънавият вакиллари билан нодон амалдор ва
жаҳолат
вакиллари
ўрдасидаги
зиддият
Мунис
ижтимоий-маънавий
қарашларининг эътибор марказида бўлган бўлса ажабмас. Хусусан, Мунис шундай
ёзади:
Ютубон бу замонда қон шуаро,
Назм этар гавҳари фиғон шуаро...
Давлат асроридан эрур ғофил,
Ҳар неча эрса нуктадон шуаро...
Дардманду жафокош элга қилур
Назм ила дардини баён шуаро. [11]
Мунис ўз асарларида нафақат илм-маърифатли, балки касб-ҳунар эгалари ва
яратувчи меҳнаткаш кишиларга ҳам юксак инсоний фазилатлар сифатида юқори
баҳо беради. Инсон илми ва ҳунари билан буюк бўлиб, жамиятдаги фаовонлик,
мамлакат ривожи шуларнинг меҳнати билан боғлиқ деб таъкидлайди. Лекин у
яшаган даврда уларнинг ҳам меҳнати ва касби, бойлик ва бадавлат кишилар олдида
қадр топмаганидан, жамиятда зиё тарқатувчи маърифатли кишилар хор-зорлик
билан яшаётганидан нолийди:
Бу даврон ичрадур баским ҳунар айб,
Ҳунар аҳли киби йўқ элда маъюб,
Улуска эйки ғолиблик тиларсен,
Бурунроқ айла ўз нафсингни мағлуб. [12]
Шу сабабдан ҳам Мунис ўз жамиятидаги инсонларни бахтли ва бахтсизларга
ажратиб, бахтсиз кишилар замон тақозоси сабаб эзилган ва хўрланган, азобуқубатда яшаётган илм-маърифат аҳли бўлса, бахтли кишилар эса нодон ва жоҳил
бой ва амалдорлардир. Шоир айтганидек:
Бу замон ичра азиз эл не ажаб хор бўлуб,
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Уламою фузало бўлса сазовори алам. [13]
Бу билан Мунис ўзи яшаган даврда ижодкор, ҳунарли ва илм-маърифатли
кишиларнинг қанчалик хору-зорликда яшаганлигини, подшо ва амалдорнинг
уларга бўлган салбий муносабатини кўрсатишга ҳаракат қилган. Мунис ғазалиётини
ўрганган олим Н.Жумаев айтганидек, “Маориф ва маданият намоёндалари билан
жаҳолат аҳли қарама-қаршилиги Мунис ғазаллари драматизмининг марказида
туради.” [14]
Умуман, шоир ўз асарларида шеърий мисралар орқали гўзаллик, муҳаббат
туйғуларини куйлаган бўлса-да, унинг ижодида ёшларнинг таълим олиши ва тўғри
тарбияланиши, илм-фанни ўрганиш, жамиятда инсон қадри ва нуфузи унинг
билими ҳамда касб-ҳунари билан белгиланиши каби маърифий қарашлари муҳим
ўринни эгаллаган. Муниснинг бундай ғоялари у яшаган даврда, яъни аксарият халқ
саводсиз, таълим олиши ва ўрганиш имкониятлари чекланган, илмли кишилар кам
ва маънавий қашшоқлик авж олаётган замонда, катта маърифий аҳамиятга эга эди.
Шундай экан, биз бугунги ёшлар таълим-тарбиясида, уларни ҳам маънан, ҳам
жисмонан соғлом қилиб вояга етказишда ўтмишда ижод қилган маърифатпарвар
олимларимиз меъросидан маънавий қурол сифатида фойдаланишим лозим.
Айниқса, баркамол инсон тарбиясида, илм-фан чўққиларини ва касб-ҳунарни
эгаллашга интилиш, ёшлар қалбида яхшилик ва эзгулик, Ватанга меҳр қўйиш
сифатларини шакллантиришда Мунис каби маърифатпарвар олимлар ғоялари
аҳамияти каттадир.
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